










































This  publication  argues  for  the  existence  of  a  seam  between 8 
verses 44 and 45 of the parable  in Q 12:42‐46. In the process, a 9 
case is also made for identifying the second half of the parable 10 
(Q  12:45‐46)  as  a  redactional  addition  to  a more  original  first 11 
half (Q 12:42‐44). The arguments that make up this article form 12 









Project offers  the  following reconstruction and  translation of Q 12:42‐46  (Robinson, 22 
Hoffmann & Kloppenborg 2000:366‐375; 2002:124‐127):  23 
 24 
42τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος [καὶ] φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ 25 
κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δο[ῦ]ναι [αὐτοῖς] ἐν καιρῷ τὴν 26 
τροφὴν; 43μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 27 
εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα· 44[ἀμὴν] λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς 28 
ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 29 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· χρονίζει ὁ κύριος μου, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς 30 
[συνδούλους αὐτοῦ], ἐσθί[ῃ] δὲ καὶ πίνῃ [μετὰ τῶν] μεθυ[όντων], 31 
46ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν 32 
ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ 33 





tell you, he will  appoint him over  all his possessions.  45But  if 39 
that slave says in his heart: My master is delayed, and begins to 40 
beat  [his  fellow  slaves],  and  eats  and  drinks  [with  the] 41 














wise  slave  is distinctive  in  featuring  two possible outcomes: one positive and one 56 
negative  (cf. Donahue 1988:98; Taylor 1989:141; Etchells 1998:110; Allison 2004:439; 57 
Valantasis  2005:168).  Without  attempting  to  address  redactional  development, 58 
Fleddermann (2005:628, 633, 635) tellingly labels verses 45‐46 the ‘negative half of the 59 
parable’.  The  only  other  parable  of  Jesus  to  also  feature  both  a  positive  and  a 60 




featuring  the  same  character  for  two  opposite  endings  supports  not  only  the 65 
proposal  of  a  seam  between  verses  44  and  45,  but  also  the  claim  that  the  second 66 
ending  is  most  probably  secondary  (cf.  Jeremias  1963:55‐56;  Crossan  1974:22; 67 
Marshall 1978:542; Blomberg1990:191; Bock 1996:1180; Luz 2005:221, 222;  see Funk 68 
1974:53‐54). In being disloyal rather than loyal, and reckless rather than prudent, the 69 
second  character does not  fit  the  criteria  established by  the opening question, but 70 





small  forms. Each of  the  first  three verses qualify  technically as a  separate  literary 76 
small  form  (Jacobson  1992:197;  Fleddermann  2005:627,  633,  635,  636).  Verse  42 77 
introduces  the  parable  with  a  rhetorical  question  (Dodd  1958:158;  Luz  2005:221). 78 
Verse  43  constitutes  a  macarism  or  beatitude  (Crossan  1983:59;  Scott  1989:211; 79 
Jacobson  1994:101  n.  9;  Bock  1996:1179;  Kirk  1998:234;  Luz  2005:221;  Nolland 80 
2005:998; Hays 2012:50). Verse 44  is an amen saying  that  functions both  to buttress 81 
the beatitude  in  the previous verse, and  to conclude  the  train of  thought  (Marshall 82 




indicators  in  Q  12:45‐46  is  certainly  suggestive  of  redactional  invention.  What  is 85 


























11:9;  12:22).  Finally,  the  phrase  ‘I  tell  you’  is  also  sometimes  used  in  the  middle  of  a 
pericope, but in those cases it features to buttress the preceding claim (cf. Q 7:26; 12:27). Yet, 
in  not  one  of  these  latter  cases  do  the  subsequent  content  develop  in  an  opposite  or 
alternative direction, which is indeed what happens with Q 12:45‐46. 
introduces  the protagonist’s  internal dialogue  through  first‐person narration  (Scott 104 
1989:211). The phrase ‘says in his heart’ (εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ) represents a familiar 105 
Semitic  idiom  that  qualifies  whatever  follows  as  internal  dialogue  (Marshall 106 




The  re‐identification  of  characters  in  verses  45‐46  is  also  fairly  incriminating. The 111 
opening  question  introduces  the  main  characters  as  a  ‘master’  (κύριος)  and  an 112 
appointed ‘slave’ (δοῦλος). In order to link the subsequent logion with the preceding 113 
question,  these  characters  are  once  again  identified  specifically  as  ‘that  slave’  (ὁ 114 
δοῦλος ἐκεῖνος) and ‘his master’ (ὁ κύριος αὐτοῦ) in verse 43 (Fleddermann 2005:636). 115 
Such  linkage  is necessary  to  indicate  continuation  of  the narrative  and  argument, 116 
although it might also be an indication of redactional development at an earlier stage 117 
(cf. Zeller 1994:122). With the association between verses 42 and 43 established, and 118 
the  characters  appropriately  identified,  the  author  is  free  to  reference  both  main 119 
characters in verse 44 through a verb suffix (καταστήσει) and two personal pronouns 120 
(αὐτοῦ & αὐτόν) (Fleddermann 2005:636). There is no longer any need to identify the 121 
characters  specifically  as  ‘master’  (κύριος) or  ‘slave’  (δοῦλος). One would  therefore 122 
expect the author to continue using only verb suffixes and personal pronouns when 123 
referencing these characters in the rest of the parable. Yet, verse 45 re‐identifies the 124 
servile  character  unnecessarily  as  ‘that  slave’  (ὁ δοῦλος ἐκεῖνος),  and  verse  46  re‐125 
identifies  the  slave‐holder unnecessarily  as  ‘the master of  that  slave’  (ὁ κύριος τοῦ 126 
δούλου ἐκείνου)  (cf.  Fleddermann  2005:637).  These  re‐identifications  seem  like  a 127 
deliberate, albeit artificial, literary attempt to connect these characters with the ones 128 
in  verses  42‐44,  and  to  prevent  confusion  between  the  two  individual  characters 129 
themselves.  Particularly  noticeable  are  the  repeated  use  of  the  demonstrative 130 
pronoun (ἐκεῖνος) and the wordiness of the phrase ‘the master of that slave’ (ὁ κύριος 131 
τοῦ δούλου ἐκείνου)  (cf.  Taylor  1989:140).  Besides  illuminating  the  seam  between 132 
verses  44  and  45,  these  features  of  Q  12:45‐46  betray  an  obsession  with  literary 133 









however,  that  the  preceding  verses  do  not  also  feature  a  conditional  sentence, 143 
introduced by  ‘if’  (ἐὰν). Whenever  a narrative or  argument  features  a  choice with 144 




of  such  a  choice  is  implied  (cf.,  however,  Marshall  1978:540;  Luz  2005:222).  The 149 
author of verses 42‐44 wanted  to  focus solely on a singular positive action with  its 150 
consequences, and had no intention of explicitly mentioning or describing a second 151 
option or its consequences. It is therefore safe to assume that the material introduced 152 





the  probability  that  Q  12:45‐46  represents  redactional  elaboration,  are  further 158 
suggested  by  the  fact  that  verses  45‐46 doubles  the  elements  of  verses  42‐44. The 159 
singular action  in verse 42 of  feeding  the slaves  is paralleled by  the  two actions  in 160 
verse  45  of  keeping  improper  company  and  beating  fellow  slaves.  Similarly,  the 161 
single reward in verse 44 of being appointed over everything is mirrored by the two 162 
punishments  in  verse  46  of  being  ‘cut  in  two’  (διχοτομέω)  and  receiving  an 163 
inheritance  with  the  faithless.  The  text‐critical  principle  according  to  which  the 164 




accusations  in verse 45, and doubling the single reward  into  two separate forms of 169 
punishment, were  likely  intended to shift the parable’s emphasis, and reallocate  its 170 
focus,  to  the  second  half  (cf. Hunter  1971:12; Taylor  1989:146,  149,  150; Blomberg 171 
1990:192;  see Donahue  1988:98‐99).  In  the process,  the  spotlight was moved  away 172 
from  encouragement  and  motivation  towards  accusation  and  condemnation  (cf. 173 
Blomberg  1990:191;  Kloppenborg4  2000:141).  This  tactic  was  highly  effective, 174 
convincing not only ancient authors  (like Matthew), but also modern scholars  (like 175 
Taylor  1989:146,  149,  150  and  Jacobson  1992:197)  that  the parable’s  emphasis  and 176 








4  For  a  short  period  of  time,  including  the  year  2000,  John  S.  Kloppenborg’s  surname 
features as “Kloppenborg Verbin” in his publications. In earlier and later publications, his 






added  the  exact  same  lexis  in  verse  45  (Marshall  1978:542;  Bock  1996:1182; 187 




redactor.  If  ἐλθὼν were  indeed  introduced  into Q  12:42‐44  by  the  same hand  that 192 









style  and  syntax,  but  also  scribal  activity  in  general.  Like  the  aforementioned 202 
doubling of narrative elements,  the syntactical disparity between  the  two halves of 203 
the parable tenders for a redactional application of the text‐critical principle of lectio 204 
brevior. To be clear, the foregoing argumentation  is not a claim that the first half of 205 
the parable  reaches back  to  the historical  Jesus, but  rather  that  the  first half of  the 206 
parable is much more likely to form part of Q’s inherited tradition than the second 207 
half. On the one hand, the authenticity of Q 12:42‐44 is neither advocated nor denied. 208 




In  its  final  form,  the  formal  arrangement  of  Q  12:45‐46  is  highly  suggestive  of 213 
redactional  intent.  Verse  45  forms  an  antithetic  parallelism  with  verse  43  by 214 
describing the opposite behaviour, and verse 46 forms an antithetic parallelism with 215 
verse  44  by  spelling  out  the  opposite  consequences  (Crossan  1974:22;  1983:59‐60; 216 
Scott  1989:211;  Bock  1996:1181;  cf.  Allison  2004:439;  Luz  2005:221;  see  Taylor 217 





already  saw  that  Fleddermann  (2005:628,  633,  635)  divides  the  parable  into  a 223 
‘positive’ and a ‘negative’ half. Q 12:42‐44 is wholly and highly positive, not only in 224 




lower  socio‐economic  strata.  By  contrast,  the  tone  of  Q  12:45‐46  is  intrinsically 229 
negative. The slave  is  imagined as keeping questionable company and resorting  to 230 
physical  violence  against  his  fellow  slaves.  His  double  punishment  is  extremely 231 
severe. To be sure, the tone of Q 12:45‐46 is more than just ‘negative’; it is manifestly 232 
threatening. On  the  level  of  interpretation,  verse  45 was probably  intended  as  an 233 
accusation, while  verse  46 was  probably  intended  as  a  threat.  This  explains why 234 
some  scholars  have  described  the  whole  parable  as  threatening  in  tone  (see  e.g. 235 
Kloppenborg 1987:148‐154). It would seem, though, that this description applies only 236 
to  the second half of  the parable. The accusation of verse 45 reveals  the conditions 237 





the  apparentness  of  the  parable’s  apocalyptic  application,  its  artificial  nature 243 
protrudes beneath the surface. In the process of adding verses 45‐46 to the parable, 244 




the  cases  of  reward  and  punishment,  the  consequences  take  place  within  the 249 
narrative world of  the story. The narrative world  is not discontinued or drastically 250 
changed. This feature differs entirely from the descriptions of apocalyptic cessation 251 






Five additional clues point  to  the secondary nature of verses 45‐46. The  first  is  the 258 
general tendency of textual redactors in the early church to affix the most extensive 259 
and  significant  expansions  to  the  end  of  Jesus’  parables,  generally  making  only 260 
smaller  and  lesser  alterations  to  the  beginning  and  middle  of  these  parables 261 
(Jeremias 1963:103; 1966:81; cf. Crossan 1979:31; Funk 2006:30). The second is the fact 262 
that verses 42‐44 are semantically independent, meaning that they could stand alone 263 
without  any  loss  of  meaning,  whereas  verses  45‐46  are  dependent  upon  the 264 





the near‐perfect  fit of  the parable  to  the situation of  the early church, which, upon 270 
closer  inspection,  relates  solely  to  verses  45‐46  (e.g.  Marshall  1978:534;  cf.  Scott 271 




match  the parable’s second ending, or  the wording of verse 46 was modified  to  fit 276 
the  content of  the Son of Man  logion. A  third possibility  is  that both verses were 277 







has  been  made  for  viewing  the  second  half  of  this  parable  (Q  12:45‐46)  as  a 285 
redactional  addition  to  its  first  half  (Q  12:42‐44).  The  parable’s  second  half  is 286 
extremely unlikely  to  be  authentic,  since  it  cannot possibly  stand  on  its  own  and 287 
remain comprehensible, among other reasons. The authenticity of the parable’s first 288 




5 Verse 40: ‘the Son of Man comes at an hour you do not expect’ (ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἔρχεται); verse 46: ‘the master of that slave will come on a day he does not expect 
and at an hour he does not know’ (ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ 
καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει). 
to  determine  the  implications  of  these  findings  for  our  understanding  of  Q’s 292 
redaction. 293 
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